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“ЖАВОҲИР УЛ-АЖОЙИБ”НИНГ УЧ ГАВҲАРИ
Туйчиева Ойдин Сайфуллаевна
Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети,
мустақил тадқиқодчи
Аннотация: Мақолада Фахрий Ҳиравийнинг аёлларга бағишланган илк тазкираси
“Жавоҳир ул-ажойиб”, ҳамда тазкирада келтирилган 3 нафар шоира: Офоқ бегим Жалоир,
Биби Орзуи Самарқандий, Меҳрийлар ҳақида маълумот берилган.
Калит сўзлар: тазкира, тазкиранавислик, “Жавоҳир ул-ажойиб”, Офоқ бегим,
Меҳрий, Самарқандий
ТРИ ЖЕМЧУЖИНЫ ТАЗКИРЕ «ДЖАВИХИР АЛ-АДЖАЙИБ»
Туйчиева Ойдин Сайфуллаевна
Соискатель кафедры «Восточных языков» университета узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои
Аннотация: Статья посвящена научной работе Фахрия Хирави «Джавихир аладжайиб», которая является богатым литературным наследием и первой тазкирой,
посвященная женщинам Востока. Также приводятся интересные факты из жизни трех
женщин: Офок бегим Жалоир, Биби Орзу Самаркандий, Мехри.
Ключевые слова: тазкира, тазкирописание, «Джавихир ул-аджайиб», Офок бегим
Жалоир, Биби Орзу Самарканди, Мехри.
THREE PEARLS OF THE TAZKIRE “JAVAHIR AL-AJAIB”
Tuychiyeva Oydin Sayfullayevna
Tashkent state University of Uzbek language and literature named after Alisher Navai
Abstract: The article is dedicated to enlightening the scientific work of Fakhri Kharavi,
“Javahir-ul-ajaib”, as a rich literary heritage and the first tazkire, meaningfully discussing the
social life aspects of prominent women of Central Asia and the Middle East. In particular, the
article presents interesting facts about following women: Ofok Begim, Zhaloir Bibi and Orzu
Samarkandiy Mekhri.
The key words: tazkire, the writing of tazkire, Javahir-ul-Ajayib, Ofok Begim Jaloir,
Mekhri, Samarkandi.
Тазкиралар орқали биз ҳар бир давр адабий муҳити билан бир қаторда
ижтимоий-маданий шароити, давр таржима мезонлари, сарой муҳити,
анжуманларни ўрганиб чиқиш имкониятига эгамиз. Тазкирада муаллиф зикр, яъни
эслаш, ёд олиш орқали, ўзи билган ёки бошқалардан эшитган маълумотларни,
кўпгина ривоят, ҳикоят, хазил-мутойибали хабарларни бериб боради.
Тазкиранавислик ўрта шарқ халқлари адабиётида ХII асрниниг биринчи
чорагидан бошланган, деб ҳисобланади. Тазкиралар адабиёт тарихини ўрганишда
муҳим манба бўлиш билан биргаликда ҳар бир даврнинг ўзига хос ижтимоий –
маданий шароитини акс эттирадиган асарлардир. Тазкиранависликни Абу Мансур
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ас-Саолибий (вафот.1037) ўзининг араб тилида ёзилган “Йатимат уд-дахр” тазкираси
билан бошлаб берган. Бундай асарнинг илк форсий намунасини Бухоролик шоир ва
адабиётшунос Муҳаммад Авфийнинг “Либоб ул-албоб” тазкираси мисолида
кўрамиз. Сўнгра Шайх Ахмад Тарозийнинг туркий тазкираси “Фунуни балоға”
юзага келди.
Кейинчалик Абдураҳмон Жомий, Давлатшоҳ Самарқандий, Алишер Навоий,
Мутрибий Самарқандий, Хашмат, Нисорий кабилар ҳам тазкиралар ёзишган [6].
Аждодларимиз асрлар давомида яратган маънавий мерос шу қадар улкан, шу
қадар бениҳояки, уни яхлит идрок этишга уринган ҳар қандай тадқиқотчининг
ақлини шошириб қўяди [2]. Шу ўринда кўпгина олимларимиз, чунончи С.Ғаниева,
М.Қодирова, Ж.Жабборов, Т.Файзиев ва бошқаларнинг тазкираларга оид кичик
асарлари ва илмий мақолалари борлигини [7] эътироф этиш жоиз.
Шарқ адабиётида шоирлар ҳақида ёзилган тазкиралардан ташқари,
шоиралар ҳақида ҳам тазкиралар ёзилган, лекин бу анъана яъни шоиралар ҳақида
ёзиш бир мунча кейинроқ ривож топди. Бу турдаги тазкиралардан биз шоиралар,
уларнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида маълумотга эга бўламиз.
“Шамъи анжуман”, “Машоҳир ун-нисо”, “Рўзи равшан”, “Тазкираи
Хусайний”, “Тазкират ун-нисо”, “Ништари ишқ”, “Матлаъ ул-улум”, “Тазкират ушшуаро”, “Мирот ул-хаёл”, “Натоиж ул-афкор”, “Парданешиноне сухангуй” ва
“Жавоҳир ул-ажойиб”лар аёлларга аталган тазкиралар сирасига киради.
Бу каби тазкиралар адабиётимиз тарихи учун катта аҳамиятга эгадир. Чунки
аёллар давр муҳитида адабий жараёнларда бевосита иштирок эта олмаганлар, девон
тузган шоиралар ғоят кам бўлган. Фахрий Ҳиравийнинг “Жавоҳир ул-ажойиб” (15541555) номли тазкираси аёллар ҳақидаги илк тазкиралардан ҳисобланиб, унда ўттиз
бир гавҳар ҳақида маълумот ва уларнинг ижодларидан бир қанча намуналар
келтирилган. Тазкира одоби таснифга кўра Аллох ҳамди билан бошланган. Асарда
биз, шарқда етишиб чиққан ажойиб сўз санъаткор аёллар билан танишиб
чиқишимиз мумкин, хусусан Меҳистий, Меҳрий, Офоқ бегим Жалоир, Балхий,
Мўғул Хоним, Жахон Хотин, Нисоий , Бибича Мунажжима ва бошқалар.
Биз қуйида “Жавоҳир ул-ажойиб”дан уч гавҳарни, шарқ ғазалиёти
маликалари бўлмиш шоираларни ҳаёт йўли ва ижодини таҳлил қиламиз.
ОФОҚ БЕГИМ ЖАЛОИР- “Жавоҳир ул-ажойиб”да келтирилишича Офоқ
бегим Жалоир Амир бек Жалоирнинг қизи ва Илхони лақабли Дилшод Хотуннинг
турмуш ўртоғи, султон Увайснинг отаси Мир Хасан Али Жалоирнинг синглисидир.
Боғдодлик Султон Аҳмаднинг буваси бўлган ва Хожа Ҳофиз Шерозий уни ғазалида
мадҳ қилган:
ﺍﺤﻤﺪ ﺍﷲ ﻋﻟﻰ ﻤﻌﺪﻟﺖ ﺍﻟﺴﻟﻂﺎﻨﻰ ﺍﺤﻤﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻭﻴﺲ ﺤﺴﻦ ﺍﻴﻟﺧﺎﻨﻰ
Яъни:
Султонларнинг адолатли олий Аҳмади
Аҳмад шайх Увайс Ҳасан Илхоний.
Офоқ бегим Жалоир хуштабиат бўлиб, Амир Алишер Навоийнинг укаси Балх
хокими Амир Дарвеш Али Китобдорнинг аёли бўлган ва бир неча йиллар Балхда
истиқомат қилишган. Офоқ бегим Жалоир шеърларни жуда яхши айтган ва бой-у
оддий халқ орасида катта шуҳратга эга бўлган. Қуйидаги матлаъ унга тегишлидир:
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ﺗﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﻮ٬ ﻜﻪ ﺪﺍﺮﺪ ﺮﺸﺗﻪٴ ﺠﺎﻦ٬ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺍﻦ ﺯﻟﻓﻰ
 ﺨﻮﻨﺎﺐ ﺍﺯ ﺍﻮ٬ ﻜﻪ ﻫﺮﺪﻢ ﻤﻴﺨﻮﺮﻢ٬ﻮﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻦ ﻟﻌﻟﻰ
Яъни:
Оҳ азобдан бўлган жон риштаси ўшал зулфдан,
Вой ҳар дам хуноб қиладиган ўшал лаълдан.
Тазкиралардан бизга маълумки, Хусайн Бойқаро даврида кўпгина аёллар ҳам май
ичганлар, шу ўринда “Жавоҳир ул-ажойиб”да Офоқ бегим Жалоир шаробдан тавба
қилган вақтларида май ичаётган Мирзо Бадиуззамон ёнида ўтирганида айтган:
 ﺍﻯ ﺴﺮ ﻮ ﺴﻬﻰ٬ﻤﻦ ﺍﮔﺮ ﺘﻮﺒﻪ ﺯ ﻤﻰ ﻜﺮﺪﻩﺍﻢ
 ﻜﻪ ﻤﺮﺍ ﻤﻰﻨﺪﻫﻰ٬ ﺍﻴﻦ ﺘﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﻜﺮﺪﻯ٬ﺘﻮ ﺨﻮﺪ
Яъни:
Эй тик қоматли сарв! Мен агар майдан тавба қилган бўлсам,
Сен ўзинг, менга май бермасликка тавба қилмагансанку.
Тазкирада берилган ушбу қисм “Парданешиноне сухангуй” тазкирасида қуйидагича
берилган: кунлардан бир кун Офоқ бегим Жалоир Султон Хусайн Бойқаронинг ўғли
Мирзо Бадиуззамон йиғинларидан бирига таклиф қилинадилар. Бу йиғинда Офоқ
бегимнинг шароб ичишни ташлаганидан хабардор эдилар. Шунинг учун уларга
шароб ичишни таклиф қилмайдилар, шунда Офоқ бегим бу ҳолатдан ранжиб
юқоридаги байтни бадиҳа сифатида айтади [4].
Бу икки манбада берилган маълумотда ҳам майдан тавба қилиш воқеаси зикр
этилади. Шароб ҳақидаги маълумот “Тазкират ул-хавотин”да ҳам берилгандир.
“Мирот ул-хаёл”, “Рўзи равшан” ва “Ахтартабон”да Офоқ бегим Оғо бека, Оқа бека,
Опоқ бека ва Биги дея зикр этилади [5]. Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис”
асарида Офоқ бегим Жалоир дея келтирилган ва биз шу маълумотга суянамиз,
чунки юқорида таъкидлаганимиздек Офоқ бегим уларнинг келинлари бўлган.
“Мирот ул-хаёл”да Офоқ бегимга доир бир қизиқарли воқеа берилган, фақат
тазкирада бегимнинг исми Оқа бека Обоқ Жалоир дея келтирилган: айтишларича
унинг кўпгина хизматкорлари, сигир, от, туя, ва қўйлардан иборат подалари ва бир
қанча дўконлари бор эди. Ҳар йили фузалою шоирларга бир неча миқдорда ўз
ғаллаларидан топширишга белгилаб берганди. Бир йили Хожи Ософи ўз
юкламасини топширишга кечикди ва шу ўринда Хожи бу қитъани Оқа бекага
юборди.
 ﺒﮕﻭ٬ ﺍﻴﺎ ﻋﺮﻭﺲ ﺨﻄﺎ ﺒﺨﺶ ﺠﺭﻡ ﭘﻭﺶ
ﮐﻪ ﻜﻰ ﻭﻇﻴﻔﻪ ٴٔ ﻤﺎﺮﺍ ﻘﺮﺍﺮ ﺨﻭﺍﻫﻰ ﺪﺍ ﺪ
 ﻤﺮﺍ ﮔﻔﺗﻪٴ ﻜﻪ׃ ﺒﺎﺮ ﺪﻫﻢ٬ﺑﻭﻗﺖ ﻏﻟﻪ
 ﭽﻨﺪ ﺑﺎﺮ ﺨﻮﺍﻫﻯ ﺪﺍﺪ٬ﻔﺪﺍﻯ ﺪﺮﺕ
ﺴﺮﻢ ٴ
Яъни:
Эй хатоларни кечиргувчи келинчак, айтгинки,
Вазифаларимизни қачон бўлажаксан.
Ғалла вақтида, юк топширишимизни айтдинг,
Бошим эшигинг фидоси, қанча хоҳласанг беражакман.
Оқа бека ўқигач, кулиб Ҳасан ўз юкламасини тушуниб белгиланган ҳосилни
топширди деди [5].
Офоқ бегимнинг турмуш ўртоғи Дарвеш Али ҳақида Заҳириддин Мухаммад Бобур
“Бобурнома”да шундай дейди: “ҳунарсиз бир курдимоқ одам эди” [1]
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Хуллас Офоқ бегим ҳусн тарафидан беқиёс ва шеърлари эса унинг гўзаллигини
янада оширганлигига гувоҳ бўламиз.
“Жавоҳир ул-ажойиб”дан танланган иккинчи гавҳар Биби Орзуи Самарқандийдир. У
шу диёрнинг хуш сўзловчиларидан эди. Тазкираларда кам куйланган бўлса ҳам,
аммо яхши шеърлари бор эди. Қуйидаги матлаъ ҳам унга оиддир:
ﻤﺎﻨﺪﻩ ﺪﺍﻍ ﻋﺸﻖ ﺍﻮ ﺑﺮ ﺠﺎﻨﻢ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺁﺮﺯﻮ ﺁﺮﺯﻮ ﺷﻮﺮﺴﺕ ﻋﺷﻖ ﻮ ﻤﻦ ﺴﺮﺍﺴﺮ ﺁﺮﺯﻮ
Яъни:
Жонимдаги ишқ доғи ҳар орзудан қолган,
Ишқ ва менда саросар бўлган орзу, хаяжондан қолган.
“Мирот ул-хаёл”да келтирилишича Биби Орзуи Самарқандда ёдда сақлангандир,
хуш сўзловчи-ю ширин калом эди. Офтоб юзли ошиқларни куйдирувчи нозкарашмали ва нозик сўзли бўлган. Қуйидаги машхур матлаъ ундан ёдгордир:
 ﺪﻴﮕﺮ ﺒﮕﺮﺪ ﻤﺎ ﻨﺮﺴﻰ٬ ﮔﺮﺒﺪﺮﺪ ﻤﺎ ﻨﺮﺴﻰ ﭼﻨﺎﻦ ﺮﻮﻴﻢ ﮐﻪ٬ﺷﺪﻴﻢ ﺨﺎﮎ ﺮﻫﺖ
Бу шеър “Натоиж ул-афкор”, “Райҳон ул-адаб”, “Субҳи гулшан”, “Тазкират
ул-нисо”, “Ахтартабон” ва “Тазкират ул-хавотин”ларда ҳам келтирилгандир. [5]
Меҳрий –«Жавоҳир ул-ажойиб»да берилишича Гавҳаршодбегимнинг мулозаматида
у билан яқин муносабатда бўлган, Хожи Абдулазиз Ҳакимнинг аёли, ҳусну жамолда
тенги йўқ биби Меҳрий Шоҳруҳ Мирзонинг (1377-1447) ҳукмронлиги даврида яшаб
ижод этган. Айтишларича, бир куни байрамда Гавҳаршодбегимнинг жияни Султон
Масъуд Меҳрийга кўзи тушиб уни севиб қолган. Меҳрий Султон Масъуд билан
Ҳирот шаҳрида жойлашган Ихтиёриддин қалъасидаги боғда ўтирганларида, ўша
ердан ўтиб кетаётган Меҳрийнинг турмуш ўртоғи Ҳаким Абдулазизни кўриб
қоладилар, Султон Масъуд кулиб уни Меҳрийга кўрсатади, у эса қуйидаги байтни
айтади:
 ﻨﻜﺭ٬ ﻄﺎﻟﻊ ﻤﺴﻌﻭﺪ ﻤﻥ٬ ﻤﻪ ﺧﻮﻴﺷﺗﻦ ﻄﻟﻮﻉ ﻫﺎﻦ ﺍﻯ ﺤﮑﻴﻢ٬ﮐﺮﺪﻢ ﺒﺮ ﺍﻮﺝ ﺑﺮﺝ
Яъни:
Ой буржи юксаклигида кўринган эдим
Эй Ҳаким, бахтли толеъимни кўргил. [5]
Ушбу ғазалнинг ёзилиши тўғрисидаги маълумотлар турли тазкираларда
турлича берилган масалан, “Парданешиноне сухангўй” тазкирасида деярли
“Жавоҳир ул-ажойиб” даги нусха таржимаси айнан бир хил берилган. Ҳаким Шоҳ
Муҳаммад Қазвиний эса “Мажолис ун-нафоис” таржимасида келтиришича Меҳрий
Шоҳрух Мирзонинг табиби Мавлоно Ҳакимнинг аёли бўлган ва у Султон Масъуд
билан пинҳона учрашиб юрган, бир куни Мавлоно Ҳаким ўз кўзи билан уларни
бирга кўриб қолади ва Меҳрий шу заҳотиёқ вазиятдан қутилиш илинжида
юқоридаги ғазални айтган. “Рўзи равшан” тазкирасида эса, Меҳрий Хиравий
Каримхоннинг хотини, Эрон салтанатига тегишли Жалоир қавмидаги аёлдир деб
берилган. Унинг кекса ва заиф турмуш ўртоғи бўлиб, Шоҳрух Мирзо билан пинҳона
учрашарди, бундан хабар топган турмуш ўртоғи уни ҳибсга олишларини сўрайди ва
Меҳрий қамоқдан мазкур рубоийни турмуш ўртоғига жўнатади:
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 ﺸﻴﻮﻥ ﺍﺴﺖ ﻤﺭﺪ ﻮ ﺯﻦ ﺭﺍ٬ﺷﻪ ﻜﻨﺪﻩ ﻨﻬﺎﺪ ﺴﺭ ﻮ ﺴﻴﻤﻴﻦ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺯﻴﻦ ﻮﺍﻗﻌﻪ
 ﺻﺪ ﮔﺭﺪﻦ ﺭﺍ٬ ﺪﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮﺪ٬ ﺪﺭ ﻜﻨﺪﻩ ﻨﺑﺎﻴﺪ ﻜﺭﺪﻦ ﭙﺎﺌﻴﻜﻪ٬ﺍﻔﺴﻮﺲ ﻜﻪ
Яъни:
Кумуш тану бошимни кунда шохига қўйди,
Бу воқеадан эркаку аёл нола қилди.
Афсуски кундада қилиб бўлмас,
Икки оёқлик шох юз бўйиндадир.
Каримхонинг хотини бўлган Меҳрий ҳақидаги маълумотни “Тазкират улнисо”, “Ахтартабон”, “Эймоқе мўғул”, "Рўзи Равшан" тазкираларида хам учратиш
мумкин [5].
Тазкираларда Меҳрий ҳақида турли хил маълумотлар учрайди. Масалан,
улардан бирида Меҳрий Хаким Абдулазизнинг хотини ва Гавҳаршодбегимнинг
ҳамсуҳбатларидан дейилади. Яна бирида Меҳрий Нуржаҳонбегимнинг ҳамсуҳбати
бўлган дейди, яна бирида Меҳрий Каримхон Зендни завжаси деб юритилади.
“Жавоҳир ул-ажойиб” тазкирасида келтирилган Меҳрий эса, Ҳаким Абдулазизниг
аёли ва Гавҳаршодбегим ҳамсуҳбатларида бўлганидир.
“Парданешиноне сухангуй” тазкирасида Меҳрий Масъуд Мирзо билан
учрашиб юрганидан хабар топган турмуш ўртоғи уни ҳибсга олдиртиргани ва
зиндондан қутилиб чиққан Меҳрий саройдан бош олиб кетганлиги ҳақида маълумот
берилади [4].
“Жавоҳир ул-ажойиб” тазкирасида Меҳрийга оид бир қатор қизиқарли
воқеалар берилган. Масалан, Меҳрий Гавҳаршодбегим билан сухбатлашиб
ўтирганларида, узоқдан Ҳаким Абдулазизни кетаётганлигини кўриб қоладилар,
шунда Гавҳаршодбегим уни тезроқ етиб келиши учун ёнига бир кишини юборади,
Ҳаким кексалиги сабаб қадам ташлашга қийналади, шунда бегим Меҳрийга
юзланиб бирор нарса дегин дейди. Ҳаким етиб келгач Меҳрий бу назмни айтади:
ﻤﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮ ﺴﺭﻯ ﻴﺎﺭﻯ ﻨﻤﺎﻨﺪﻩ ﺍﺴﺖ ﺪﻞ ﻤﻬﺭﻭ ﻭﻔﺎﺪﺍﺭﻯ ﻨﻤﺎﻨﺪﻩ ﺍﺴﺖ
ﺗﺮﺍ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﭙﻴﺮﻯ ﻘﻮﺖ ﻮ ﺯﻮﺮ ﭽﻨﺎﻨﻛﻪ ﭙﺎﻯ ﺑﺮﺪﺍﺮﻯ ﻨﻤﺎﻨﺪﻩ ﺍﺴﺖ
Яъни:
Менда сен билан ёрлик қилиш майли,
Сенда эса қарилик ва заифлик, куч-қувват қолмади.
Меҳрийда вафодорлик, сенда эса,
Оёқни кўтариб босишга мадор қолмади.
“Тазкират ул-хавотин” тазкирасида ҳам бу қисса берилгандир [3]. Юқорида
таъкидлаганимиздек Меҳрий ҳақидаги маълумотлар турли тазкираларда турлича
берилган Ҳакимнинг кексалиги ҳақидаги қисса “Натойиж ул-афкор”, “Мирот улхаёл” “Хусайний”, “Шамиъ анжуман” тазкираларида ҳам келтирилгандир.
“Натойиж ул-афкор” ва “Мирот ул-хаёл” тазкираларида Гавҳаршодбегим ўрнига
Нуржахон бегим дейилган [5].
“Жавоҳир ул ажойиб”да келтирилишича Меҳрий фозила, хушчақчақ қиз,
сергак, гўзал ва замонасининг ширинсухан аёллар қаторида бўлган. Бир куни баҳор
пайтларида сайрга чиқиб, бир четда атрофга назар солиб ўтирган Меҳрий, хирмон
атрофида қийинчиликдан кўйлагининг чоки узилган бир кекса, унинг жамолига
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муҳаббат назари билан тикилаётганини кўрди. Меҳрий уни чорлаб аҳволини
сўради, қария эса, эй дилбаржамол на дей: Онжо ке аён аст че хожат баён аст дейди,
шунда Меҳрий кулиб унга ҳам рубоий айтади. Бу воқеадан биз Меҳрий хақиқатан
ҳам гўзал ва ҳозиржавоб аёл бўлган деб хулоса қилишимиз мумкин. Меҳрийнинг
хозиржавоблиги тўғрисида Муҳаммад Қазвиний “Мажолис
ун-нафоис”
таржимасида шундай деган: Бир куни Мирзо Шоҳрух Меҳрийга нимага доим ёшлар
каби гўзал юрасан, нима учун биз қарилар каби оқ сочинг йўқ дейди. Меҳрий шу
заҳотиёқ хозиржавоблик қилиб қуйидаги байтни айтган:
ﻤﻴﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺴﺎﺩﻩ ﺮﺧﺎﻦ ﭽﮕﻞ ﺍﺴﺖ ﻴﺎ ﺮﺐ ﻜﻪ ﺴﺮﺷﺖ ﻤﻦ ﭽﻪ ﺁﺏ ﻮ ﭽﻪ ﮔﻞ ﺍﺴﺖ
 ﺑﺭﻴﺶ ﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﻭﻫﺭ ﭙﻴﺭ ﻗﻟﺘﺑﺎﻨﻢ ﭼﻪ ﮔﻠﻪ ﺍﺴﺕ٬ ﮔﺭ ﻤﻴﻞ ﺪﻟﻢ
Яъни:
Барча райхонлар каби майлим қандай лойдандир,
Ё раб, қандай сув у лойдан яралганман.
Гар юрагим майли соқолдорларга керак бўлса,
Яроқсиз қари эрим, қандай лойдандир.
Мазкур мисрадан биз Меҳрийнинг турмуш ўртоғи хақиқатан ҳам кекса одам
бўлганлигига ишонч ҳосил қиламиз.
“Жавоҳир ул-ажойиб”да яна гўзал бир қисса берилгандир. Бир куни Меҳрий
билан Ҳаким Бойсунқур Мирзонинг назму-насрга бағишланган кечасида қатнашиб,
мажлис якунида шаробхўрлик пайтида, Ҳаким Мирзога Меҳрийнинг дастидан ўлар
бўлсам ўлиб бўлдим, ҳеч ҳам уйда ўтирмайди деб нола қилади! Мирзо ҳазиллашиб
ҳозир уйга борганда унинг оёқларига кунда қўй деб айтди. Ҳаким мажлисдан сўнг
уйга қайтгач мастликда унинг оёқларига кунда қўйди. Меҳрий эрта саҳардаёқ
уйғониб бу рубоийни Мирзога юборди:
 ﺻﺪ ﻜﺭﺪﻦ ﺭﺍ٬ﺍﻔﺴﻮﺲ ﻨﻪ ﺪﺭ ﻜﻨﺪﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺴﻮﺪﻦ ﭙﺎﻯ ﻜﻪ ﺪﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮﺪ
 ﻤﺎﺗﻢ ﺍﺴﺖ ﻤﺭﺪ ﻮ ﺯﻦ ﺭﺍ٬ﺷﻪ ﻜﻨﺪﻩ ﻨﻬﺎﺪ ﺴﺭ ﻮ ﺴﻴﻤﻴﻦ ﺗﻦ ﺭ ﺍ ﺯﻴﻦ ﻮﺍﻗﻌﻪ
Яъни:
Афсус на кунда қўйишни,
Икки шохлик оёқни юзга бўлишни билар.
Кундага танининг вужудини қўйди,
Эркак-у аёлга бу воқеа мотам бўлди.
Мирзо ўқиб кулиб юборди ҳар иккисини чақиртириб узр сўраб сарпо кийдирди.
Биз бу рубоийни “Рўзи равшан”да ҳам учраганлигини таъкидлаб ўтган эдик. Хуллас
Меҳрий ҳусну латофатда тенги йўқ, ақлу заковатда беназир аёл бўлганлиги ва Ҳазрат
Алишер Навоий ҳам ёронларни нақл қилувчи “Мажолис ун-нафоис” тазкирасига
киритганлигига гувоҳ бўламиз.
Фахрий Ҳиравийнинг “Жавоҳир ул-ажойиб” тазкираси жами ўттиз бир гавҳарлар
билан безатилгандир. Улар ҳақидаги қизиқарли янги фикрлар, тазкираларда
келтирилмаган шеърлари, шоиралар ҳақидаги маълумотлар, уларни аёлларга оид
бўлган бошқа тазкиралар билан қиёсан ўрганиш адабиётимиз тарихини ўрганишда
жуда аҳамиятлидир.
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